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Health is a vital concept in human life and always the achievement, 
maintain, and promotion of health is emphasized thoroughly. Definition of 
health is not exclusive; individuals define it according to their own 
perspectives, nevertheless the World Health Organization (WHO) define it 
comprehensively as; a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity. However, WHO 
declares some defects in the definition including: 1) has not described the 
complete well-being thoroughly, 2) has not introduced the favorite 
instruments measuring health (1). The question arises now is that; can 
health be defined in a way that cannot be measured? In order to solve this 
challenge, WHO proposed the concept of welfare with objective and 
subjective dimensions in addition to the rationality of health. The objective 
welfare defined as “life level or access to tackle the comfort of life”. For 
example individuals who sit on the sofa experience the higher level of 
welfare compared with who sit on ground. The more physical possibilities, 
the more objective welfare. On the other hand, subjective welfare is 
defined as the level of satisfaction individuals experiences themselves. It 
reflects the amount of calmness which people sense in themselves. In spite 
of the whole struggle of WHO introducing the comprehensive definition of 
health, some challenges exist yet still; 1) does not introduce any rational 
criteria to measure the maximum level of life comfort, 2) describe the 
subjective welfare objectively, and 3) does not introduce any way to 
achieve welfare; perhaps in WHO’s perspective the end justifies the means 
and it has given humans free to achieve welfare on any way they desire. It 
sounds that these challenges emerged from the type of views on the 
universe and human, so the principles of anthropology should be revised 
again.  
However, WHO had a step beyond these and according to its philosophy 
introduced criteria for all health behaviors such as adaptation, mental or 
spiritual health, achievement, depression, sadness, happiness, healthy 
relation, healthy nutrition, isolation, self confidence, self esteem, social 
welfare, lifestyle, role playing, and others.   
Undoubtedly the scientific logic has strong foundations, but there is 
difference between positivistic logic and divine one. For example WHO 
recommends 6 to 8 hours of sleep daily for individuals and states that that 
sleep deprivation leads to various diseases such as cancer, depression, 
appetite, and weight loss (2-4). Whereas in divine doctrine there are some 
recommendations including: 
“They slept but a little at night, (5)” 
“As for the night there is a voluntary deed for you to keep vigil in part it 
(6). 
“Who pass the night prostrating and standing to their Lord (7).  
In this regard there are many other Ayahs in Quran that it is not allowed on 
this article, but here is a meaningful poetry of Hafez: 
due to his night prayer and down chanting”. 
Finally, are those above behaviors such as health relation, good nutrition, 
“Each treasure the happiness that God gave to Hafez/ All was sadness,
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happiness, and even physical fitness defined in divine 
doctrine similar to positivistic one? Islam with deep 
divine worldviews can revise all the above mentioned 
concepts. So, theorizing in this field is required. 
Thus, it is worthy for researchers in the field of 
religion and health to do some other investigation in 
these areas. 
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 کلمة تعريف .وحتسینها وصیانتها نیلها علی أکد وقد اإلنسان حیاة يف أساسي مفهوم هي الصحة
 تعريف أمشل يتعلق ولکن .به اخلاص إلفرتاضه وفقا هلا تعريف شخص ولکل نوعه من فريد لیس الصحة
: عن عبارة هو الذي العاملیة للصحة الدولیة باملنظمة الطب، و للصحة العلمیة النصوص يف املفهوم هلذا
 او املرض من اخللو فقط ولیست واالجتماعیة، والنفسیة اجلسمیة الرفاهیة من حالة هي الصحة»
 .«العجز
 هذا يف عدة عیوبا   هناک بأن تعرتف ولکنها الصحة، عن کامل تعريف تقدمی املنظمة هذه حاولت وقد
 أداة   يقرتح مل أو بوضوح؛ الکاملة الرفاهیة مفهوم التعريف، هذا يصف مل املثال سبیل علی التعريف؛
 میکن هل بأن الرئیسي، السؤال هذا يطرح و (8) الشامل سالمته و الشخص  رفاهیة مستوی لقیاس
 والتقییم؟ القیاس قابلیة تفتقد بصورة البشرية، احلیاة مفاهیم اهم من باعتبارها الصحة، تعريف
 علی تؤکد بینما و بعد فیما التنّعم مفهوم ، املشکلة هذه حل أجل من العاملیة الصحة منظمة عرضت
 املنظمة هذه تشری .الذايت و املوضوعي بعدي علی حيتوي بأنه التنعم وصفت الصحة، مفهوم يف النسبیة
  مستلزماهتا و«  احلیاة يف الرفاه وسائل علی واحلصول املعیشة مستوی» إلی املوضوعی، التنعم تبینی يف
 .للصحة معیارا   أعلی اجتماعي و اقتصادي مستوى علی احلصول تعترب األساس هذا علی و
 من األرض علی جیلسون الذين أولئک من أعلی هم األريکة علی جیلسون الذين ،ان املثال سبیل وعلی
 مؤشرا ، األعلی املادية القوة ذووا األشخاص میتلك أو املعیشة؛ ومستوی املوضوعي التنعم مستوى حیث
 ترکز  »اإلجتماعي -اإلقتصادي الوضع« ضمن املؤشرات هذه تعرض و غریهم، من أعلی رفاهیة  
 عن الشخص رضا مستوى علی -الذاتی التنعم -للتنعم الثانیة الفقرة تبینی يف الیها املشار املنظمة
 هو کم و الیها؛ وجوده أعماق يف الشخص وصل قد  الراحة من مدی ای الی أنه هذا يعين و حیاته؛
 حیاته؟ جوانب عن راض
 جديرة العاملیة الصحة منظمة نظر وجهة من التنعم مفهوم و الصحة لتعريف احملاولة أن من الرغم علی
 االعلى للحد معقول معیار أي تقرتح أو تعترب مل ألهنا للجدل؛ املثریة القضايا من تزال ال أهنا إال بالثناء،
 عن الرضا مقیاس تفسر أهنا كما الصحة، الی الوصول يف املطلوبة، احلیاة رفاهیة و املعیشة مستوی من
 املوضوعی التنعم نیل طريقة إلی تشر مل فإهنا هذا، إلی اضافة .مادية بصورة) الذايت التنعم(احلیاة
 احرارا الناس جعلت قد ولذلک الوسیلة؛ يربر اهلدف إن املنظمة، هذه نظر وجهة من ورمبا والذايت؛
 .!هلم أتیحت طريقة أي علی بناء   والذايت املوضوعی التنعم ينالوا حتی
 يف النظر اعادة جیب ولذلک .والکون االنسان الی النظرة نوع علی تعتمد النقاشات هذه أن يبدو
 .مشوال أکثر مفهوم علی احلصول من للتمکن املقرتح، املفهوم إلصالح األنثربولوجیا مبادئ
حددت أهنا وهي جديد جمال يف دخلت وقد ذلک من أبعد خطوة املنظمة هذه اختذت ذلک مع و
 اإلسالم نظر وجهة من أبعادها و الصحة مفهوم في النظر إعادة ضرورة
   
 
 
 البحث يف الدين و الصّحة جملة                                                                                                 م2102 ربیع، 2، العدد 3السنة 
4 
...  ضرورة إعادة النظر فی مفهوم الصحة و أبعادها من  7 -8 :6187(، 6)3؛ جملة البحث فی الدين و الصّحةزاده/ حسنی
 سلوکیات فسرت وقد .فلسفتها علی بناءا    البشري للسلوک الصحة معايری
 العالقة الفرح، احلزن، اإلکتئاب، النجاح، النفسیة، الصحة التکیف، :مثل
 الذات، احرتام بالنفس، الثقة والعزلة، التفرد الصحیة، التغذية الصحیحة،
 من العشرات وكذلك باملسئولیة القیام احلیاة، منط االجتماعی، الرفاه
 .هبا اخلاصة املعايری أساس علی االخری السلوکیات
 املنطق بنی فرق هناک ولکن حمكمة، قواعد العلمي، للمنطق أن شک ال
 قد الذي العلمي واملنطق املادية الوضعیة الفلسفة علی يعتمد الذي العلمي
 .الدينیة اإليديولوجیة علی استند
 يومیا   النوم من ساعات 8 -6 علی املنظمة هذه توكد املثال، سبیل علی
 و الصحیة، احلیاة منط من جزء هو الذي الصحي للنوم مناسبا معیارا كونه
 واإلکتئاب السرطان مثل خمتلفة امراض انتشار اسباب من النوم، قلة تری
 يف کثریا أوصي قد بینما» ؛(4 -6) ...و والوزن الشهیة وفقدان
 و (5)؛«يهجعون ما اللیل من قلیال   كانوا»» بأن الدينیة اإليديولوجیة
 و سجدا لرهبم يبیتون والذين» أو (2) ؛« لك نافلة به فتهجد اللیل من»
 جمال هناک يکن مل التی األخری اآليات من العشرات و (7) ؛»قیاما
 :حلافظ شعر بیت ذکر علی أقتصر سوف ولکن البحث؛ هذا يف لذکرها
 هو حافظ إلی تعالی و سبحانه اهلل قبل من منح السعادة من کنز کل
 .صباحا   واذكاره لیال   دعائه بفضل
 الدينیة اإليديولوجیة يف جاءت اليت املفاهیم هل أن؛ هي القول خالصة
 اجلسم وحتی والفرح واحلزن الصحیة والتغذية الصحیحة العالقات مثل
 الغربیة؟ الفلسفة يف تعريفها مت اليت املفاهیم نفس هي والرياضي السلیم
 جديد هنج وتعريف املفاهیم هذه يف النظر بإعادة يقوم أن اإلسالم يستطیع
 التأكید خالل من يتم ذلك ان إال .الدينیة ايديولوجیته خالل من للعامل
 يف الباحثون يوجه أن املستحسن فمن وبالتايل، .اجملال هذا يف التنظری على
 احلاجة هلذة سامیا اجتاها املضاعف، جبهدهم والصحة الدين جمال
 .لإلنسان  األساسیة
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
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سالمتی مفهومی اساسی در زندگی بشر است و همواره  بر دستیابی، حفظ و ارتقای 
نیست و هر شخصی بنابر  ی سالمتی منحصر به فرد آن تأکید شده است. تعریف واژه
ترین تعریفی که از این مفهوم در میان  پنداشت خود تعریفی از آن دارد. لیکن جامع
المللی بهداشت خورد، مربوط به سازمان بین متون علمی بهداشت و طبّ به چشم می
سالمتی حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و »است که عبارت است از:  6جهانی
است که این سازمان تالش کرده« .فقط نبود بیماری و نقص عضواجتماعی است، نه 
یی در این تعریفی کامل از سالمتی ارائه دهد، اما معترف است که نقایص عدیده
وضوح شرح نداده است؛ و یا اینکه تعریف وجود دارد؛ مثالً مفهوم رفاه کامل را به
. حال (6)است یشنهاد نکردهگیری سطح رفاه و سالمت جامع فرد، پابزاری برای اندازه
ترین مفاهیم زندگی توان یکی از اساسی می شود که آیا این سؤال اساسی مطرح می
گیری و سنجش نداشته ‎ یی تعریف کرد که قابلیت اندازه گونه را به -سالمتی -بشری 
 باشد؟ 
ها مفهوم بهزیستی را مطرح کرد و سازمان بهداشت جهانی، برای رفع این نقصان، بعد
عینی و ذهنی ضمن تأکید بر نسبیت در مفهوم سالمت، بهزیستی را بر دو بُعد 
سطح زندگی و دستیابی به »مشتمل دانست. این سازمان در شرح بهزیستی عینی، به 
اشاره دارد و بر این اساس دستیابی به سطح اقتصادی « اسباب و لوازم آسایش زندگی
نشینند، که بر مبل میداند. برای مثال، کسانی و اجتماعی باالتر را مالک سالمتی می
ی و سطح زندگی، باالتر از کسانی قرار دارند که روی زمین از نظر بهزیستی عین
نشینند؛ یا افرادی که قدرت مادی باالتری دارند، شاخص بهزیستی باالتری دارند؛  می
کند.  عرضه می 2«اجتماعی -وضعیت اقتصادی »ها را در مضمون و این شاخص
زان رضایت فرد به می -بهزیستی ذهنی  -سازمان یادشده در شرح بند دوم بهزیستی 
اش توجه دارد؛ بدین معنی که فرد در عمق وجود خود به چه حدی از از زندگی
 اش راضی است.   آرامش رسیده؛ و چقدر از جوانب زندگی
کوشش برای تعریف سالمت و همچنین مفهوم بهزیستی از دیدگاه سازمان بهداشت 
برانگیز است؛  ی تقدیر است، لیکن هنوز یکی از مسائل بحث جهانی، اگرچه شایسته
چراکه هیچ معیار منطقی برای سقف سطح زندگی و آسایش زندگی مورد نیاز، در 
                                                          
1 World Health Organization (WHO) 
2 Socioeconomic status (SES) 
 لزوم بازنگری در مفهوم سالمت و ابعاد آن از منظر دین اسالم
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کند و رسیدن به سالمتی، قائل نیست و یا پیشنهاد نمی
همچنین معیار رضایت از زندگی )بهزیستی ذهنی( را نیز 
براین، به روش رسیدن به  کند. عالوهگونه تعریف می مادّی
کند؛ شاید از منظر یی نمی بهزیستی عینی و ذهنی نیز اشاره
کند؛ و بدین سبب این سازمان، هدف؛ وسیله را توجیه می
ر روشی که برایشان ها را آزاد گذاشته است تا بر اساس ه انسان
 میسر شد به بهزیستی عینی و ذهنی برسند!
ها اغلب وابسته به نوع نگاهی است  رسد این بحثبه نظر می 
بنابراین برای اصالح مفهوم که به انسان و هستی دارد. 
شناسی بازنگری شود تا  ناچار باید مبانی انسان پیشنهاد شده، به
 تری دست یافت. بتوان به مفهوم جامع
ی  با وجود این، این سازمان قدم فراتر گذاشته و به عرصه
ی خود،  است و آن اینکه بر اساس فلسفهجدیدی وارد شده
برای رفتارهای بشری معیار سالمت تعریف کرده است. 
، 9، موفقیت2، سالمت روحی6رفتارهایی مانند سازگاری
، 2ی سالم ، تغذیه2، ارتباط سالم1، شادی5، غم4افسردگی
، رفاه 66، عزت نفس60نفس ، اعتماد به3گیری و انزوا گوشه
ها رفتار دیگر و ده 64، ایفای نقش69، سبک زندگی62اجتماعی
 را نیز بر اساس معیارهای خود تعریف کرده است. 
های استواری دارد، لیکن  شکی نیست که منطق علمی، پایه
ی  ی فلسفه فرق است میان منطقی علمی که بر پایه
بینی الهی ادی است و منطقی علمی که بر جهانگرای م اثبات
است. برای مثال در منطق این سازمان برای معیار بنا شده
 1خواب سالم که جزئی از سبک زندگی سالم است، لزوماّ بر 
روز، تأکید شده است  ساعت شبانه 24ساعت خواب، طی  2تا 
ند ها مان و نقصان خواب روزانه را دلیلی بر شیوع انواع بیماری
داند  اشتهایی، کاهش وزن و غیره میسرطان، افسردگی، بی
بینی الهی بسیار است که در جهان؛ این در حالی(4 - 2)
؛ «کانوا قلیالً من اللیل ما یهجعون»سفارش شده است که 
و »و  (5)« خوابیدند را می  مردان خدا، مقدار کمى از شب»
عنوان  هخشى از شب را بب»؛ « اللیل فتهجد به نافلة لک من
                                                          
1 Adaptation  





7 Healthy relations 
8 Healthy nutrition 
9 Isolation 
10 Self-confidence  
11 Self-esteem 
12 Social welfare  
13 Lifestyle  
14 Role playing 
والذین » و یا (1)« تهجد بپرداز و سحرخیزى کننافله به 
که در حال سجود و قیام،  آنان»؛ «یبیتون لربهم سجدا و قیاما
ی دیگر،  ها آیهو ده ؛(2)« کنند دارى می براى خدا شب زنده
که مجال آن در این مقال نیست؛ لیکن به بیتی عارفانه از 
 کنم: حافظ بسنده می الغیبلسان
         هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ       
 از یمن دعای شب و ورد سحری بود
بینی الهی، مفاهیمی مانند  کالم آخر اینکه؛ آیا در جهان
ی سالم، غم، شادی و حتی جسم سالم و  ارتباط سالم، تغذیه
شده است؟ ی غرب تعریف  پهلوانی، همان است که در فلسفه
تواند به بازنگری  اش، می بینی الهی دین مبین اسالم، با جهان
در این مفاهیم بپردازد و نگرشی نو به جهانیان معرفی کند. 
شود.  پردازی در این زمینه بسیار تأکید میلیکن تئوری
ی دین و سالمت، با  بنابراین شایسته است پژوهشگران حوزه
و سویی  تالش مضاعف، به این نیاز اساسی بشری سمت
 متعالی ببخشند. 
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